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I

Abstrakt
Tregtia me vendet e huaja është një shenjë e cila tregon sesa e fuqishme dhe produktive është
ekonomia e një vendi. Kosova, si një vend në zhvillim, njërën prej rrugëve drejt prosperitetit,
zhvillimit dhe rritjes ekonomike e sheh përmes kësaj rruge. Në këtë punim paraqiten
marrëveshjet e lira tregtare të Kosovës, në veçanti CEFTA (Central European Free Trade
Agreement), dhe MSA (Marrëveshja e Stabilizit Asociimit). Në marrëveshjen e CEFTA-s,
Kosova paraqitet si humbës, për shkak të bilancit të dobët tregtar që e ka me të gjitha vendet
anëtare të marrëveshjes. Poashtu, paraqiten edhe problemet të cilat vendi ynë i ka me Serbinë, ku
në shumë raste kjo e fundit ka vendosur barriera jotarifore gjatë shkëmbimeve tregtare me
synime që të dëmtohet ekonomia e vendit tonë. Ndërsa, përsa i përket MSA-së, kjo marrëveshje
shihet si një arritje e madhe e vendit tonë, ku Kosovës i hapen dyert për një treg shumë
milionësh, e cila po të përdoret si duhet bën mrekulli. Poashtu, në këtë punim paraqiten edhe
marrëveshjet tjera të Kosovës, si ajo me Shqipërinë e cila pastaj u inkorporua në CEFTA,
Turqinë dhe bilanci tregtar me BE-në, ku në të gjitha rastet vendi ynë është në deficit tregtar.

II

Fjalori i termave
BE – Bashkimi Europian
IHD – Investimet e Huaja Direkte
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) – Marrëveshja e Lirë Tregtare e Europës
Qendrore
MSA – Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
MTL – Marrëveshjet e Lira Tregtare
Protektonizmi - teoria apo praktika e mbrojtjes së industrive të brendshme të një vendi nga
konkurrenca e huaj duke taksuar importet.
NAFTA (North America Free Trade Agreement) – Marrëveshja e Lirë Tregtare e Amerikës
Veriore.
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1. Çka është tregtia e lirë?
Sipas “Investopedia”, tregtia e lirë definohet si “shitje dhe blerje e pakufizuar në mes vendeve pa
imponim të kufizimeve si tarifa, taksa doganore dhe kuota”(Investopedia, 2017).
Përfitimet nga tregtia e lirë janë të shumta. Ajo shihet si një raport fitim-fitim pasi që u jep
mundësi vendeve të fokusohen në avantazhet e tyre krahasuese më të forta, duke e maksimizuar
ngritjen ekonomike dhe duke e nxitur rritjen e të ardhurave për qytetarët e saj- standardin
jetësor.

1.1 Qëllimi dhe efektet
Qëllimet e marrëveshjeve të tregtisë së lirë janë të shumta dhe kanë synim rritjen e përfitimeve të
vendeve nënshkruese. Duke i mënjanuar kufizimet si taksat doganore, kuotat dhe tarifat
lehtësohet bërja biznes mes vendeve të cilat nënshkruajnë këto marrëveshje, gjithmonë duke u
bazuar në avantazhet krahasuese të këtyre vendeve.
Marrëveshjet e lira tregtare u ndihmojnë bizneseve që të futen në tregje të reja dhe të konkurojnë
në tregun global, duke e ngritur cilësinë e produkteve dhe të shërbimeve, si edhe duke respektuar
standardet e pranuehsme për tregun. Gjithashtu largimi i kufizimeve u mundëson bizneseve që të
hynë në tregje të reja me çmim më të ulët dhe më konkurrues, të ciline mundëson heqja e disa
ngarkesave fiskale- taksave doganore.
Efekti më i rëndësishëm i marrëveshjeve të lira është se e stimulon rritjen ekonomike dhe
punësimin. Studimi nga Komisioni Evropian, i titulluar “Free trade is a source of economic
groëth”, i publikuar në nëntor të vitit 2014, tregon se në vitin 2011 në mënyrë direkte, apo
indirekte, nga eksportet kanë qenë të varura 14 për qind e forcës punëtore të BE-së. Kjo është
rritur 50 për qind krahasuar me vitin 1995. Investimet e huaja direkte janë motor kryesor i
krijimit të vendeve të punës. Kështu, kompanitëamerikane e japoneze në Evropëpunësojnë mbi
4.6 milionë persona. Gjitashtu liria tregtare krijon mundësi shtesë për inovacion dhe rritje më të
fuqishme të produktivitetit. Tregtia dhe investimet rrjedhëse shpërndajnë ide të reja dhe
inovacion, teknologji të reja dhe hulumtime më të mira, gjë që qon në përmirësim të produkteve
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dhe shërbime të cilat i përdorin njerëzit dhe kompanitë. Eksperienca në BE tregon se 1 për qind
rritje në hapje të ekonomisë rezulton me 0.6 për qind rritje në produktivitet të punëtorëve në vitin
tjetër (European Union, 2017).

1.2Historiku i lëvizjes së lirë të mallrave dhe kapitalit
Në histori njihet se të bërit tregti ka filluar në mënyrën më të thjeshtë të mundur, mall me mall,
pastaj duke i parë benefitet e tregtisë ajo ka filluar të zgjerohet dhe kështu duke u zhvilluar edhe
jetesa dhe civilizimi.
Duke parë të mirat dhe përfitimet e mëdha të tregtisë së lirë, mundësi për potësimin e nevojave
të qytetarëve dhe si mjet për forcimin e ekonomisë, tregtia e lirë morri një hov të madh gjatë
fundit të shekullit 20 dhe fillimit të viteve të 2000-ta, ku shumë prej traktateve dhe
marrëveshjeve hynë në zbatim, si “Marrëveshja e Lirë Tregtare e Amerikës Veriore”, e njohur si
“NAFTA”, si dhe Bashkimi Evropian krijuan mekanzima që mundësojnë lëvizjen e lirë të të
mirave dhe punës.

1.3 Bashkimi Evropian
Në bërthamë të Bashkimit Evropian janë vendet anëtare – 28 vendet të cilat i përkasin Unionit –
the qytetarët e saj. Një cilësi unike e BE-së është se, edhe pse të gjitha vendet janë sovrane,
vende të pavarura, ata kanë bashkuar një pjesë të ‘sovranitetit’ të tyre në mënyër që të forcohen
dhe të përfitojnë nga madhësia. Bashkimi i sovranitetit në praktikë nënkuptin që vendet anëtare
delegojnë disa prej fuqive të tyre vendimarrëse në insitutcionet e përbashkëta të cilat ata i kanë
krijuar, në mënyrë që vendimet në qështje specifike të initeresit të përbashkët të mund të mirren
në mënyrë më demokratike në nivel Europian (European Union, 2012).

1.3.1 Anëtarët:
Që nga themelimi i saj, Bashkimi Evropian gjithmonë ka synuar zgjerimin dhe rritjen e territorit
të saj duke antarësuar shtete të reja si pjesë të saj. Vendet të cilat e themeluen BE-në në vitin
1957 me Traktatin e Romës, pra, vendet që njihen si ‘baballarët e BE-së’, janë: Belgjika,
Gjermina, Franca, Italia, Luksemburgu dhe Holanda.
Më pas nisë zgjerimi.
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Zgjerimi i parë (1973): Britania e Madhe, Danimarka, Irlanda
Zgjerimi i dytë (1981): Greqia
Zgjerimi i tretë (1986): Spanja, Portugalia
Zgjerimi i katërt (1995): Austria, Finlanda, Suedia
Zgjerimi i pestë (2004): Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Sllovakia, Hungaria, Qipro, Malta, Republika Çeke
Zgjerimi i gjashtë (2007): Bullgaria, Rumania
Zgjerimi i shtatë (2013): Kroacia. (Council of the European Union, 2014)

Sllovenia,

1.3.2 Politikat ekonomike: Bashkimi tregtar
Tregu i përbashkët i referohet BE-së si një territor të vetëm pa ndonjë kufi të brendshëm apo
pengesa rregulaltive të lëvizjes së lirë të mallërave dhe shërbimeve. Në treg i përbashkët
funksional stimulon konkurrencën dhe tregtië, përmirëson efiqencën, rritë kualitetin dhe
ndihmon të ulen çmimet. Tregu i përbashkët llogaritet si arritja më e madhe e BE-së. Qasja në
tregun e përbashkët kërkon pranimin e katër lirive – të lëvizjes së mallrave, kapitalit, shërbimeve
dhe njerëzve. Që besohet se kjo do të sjellë prosperitet dhe liri mes vendeve.
BE është union doganor. Vendet e saj vendosin tarifa në importe për vendet jashë BE dhe mund
të tregtojnë lirshëm me njëri tjetrin. Anëtarët në mënyrë automatike përfitojnë nga marrëveshjet
tregtare të cilat BE i arin me vendet e tjera, mirëpo vendet nuk mund të vendosin tarifa sipas
dëshirës së tyre. Për të krijuar një treg të brendshëm korrekt dhe fer, BE është zotuar për një
strukturë rregullative për të parandaluar një kompani – apo vend – për të përfituar avantazh
komperativ duke mos i respektuar rregullat. Vendet duhet të premtojnë që do ti implementojnë
rregullat dhe ti respektojnë standardet e njëri tjetrit.Kjo nënkupton që kompanitë kudo në bllok
mund të shesin produktet dhe shërbimet e tyre kudo në BE.Këto politika janë dizajnuar në atë
mënyrë që të ulin kostot e tregtisë dhe të hapin tregjet.
Bruto Produkti Vendor i Bashkimit Evropian i llogaritur në vitin 2016ishte 19.18 trilion dollarë,
ndërsa për kokë banori është 37 mijë dollarë. Forca punëtore llogaritet të jetë 232.9 milion
punëtorë të cilët sipas sektorëve janë 5% në bujqësi, 21.9% në industri dhe 73.1% në shërbime.
Norma e papunësisë është 9.5% (CIA World Factbook, 2017).
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1.4 NAFTA
“North America Free Trade Agreement”, është një marrëveshje në mes Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, Kanadasë dhe Meksikos për lëvizje të lirë të mallrave, punës, kapitalit, e cila hyri në
fuqi në vitin 1994. Edhe pse SHBA dhe Kanadaja kishin tregti të lirë në mes vete, ky traktat
zgjeroi dhe forcoi këtë treg, duke e bërë atë kohë tregun e lirë më të madh në botë dhe duke duke
grumbulluar 6 trilionë dollarë, si tri ekonomi të bashkuara, e cila kishte efekt tek 365 milionë
persona. NAFTA ishte krijuar për të larguar barrierat tarifore në agrikulturë, prodhim dhe
shërbime; për të larguar kufizimet; dhe për të mbrojtur të drejtën e ‘pronës intelektuale’.
Pritjet më të mëdha ishin që bizneset e vogla do të përfitonin më së shumti nga ulja e barrierave
tregtare sepse do të bëntë më të lirë bërjen biznes në Meksikë dhe Kanada dhe do të lehtësonte
qarkullimin e mallrave.

2.Marrëveshjet për tregti të lirë (MTL)
2.1 Çka janë MTL-të
Marrëveshjet e tregtisë së lirëdefinohen si traktat në mes dy, apo më shumë shteteve për të
krijuar një zonë të tregtisë së lirë, ku tregtimi i të mirave dhe shërbimeve mund tëbëhet përmes
kufinjëve të tyre pa tarifa, apo pengesa. Për dallim prej tregut të përbashkët, kapitali dhe forca
punëtore nuk mund të lëvizin lirshëm (Business Dictionary, 2017). MTL- të janë treguar si
mënyra më efikase që shtetet të hapin tregjet dhe të inkuadrohen në proceset globale ,duke
larguar kështu barrierat, tarifat doganore.
Marrëveshjet e lira tregtare janë cilësuar si një rrugë shumë e mirë e zhvillimit ekonomik, vendor
dhe global. Që nga themelet e vura të marrëveshjeve të lira tregtare nga Adam Smith, i cili njihet
si ekonomisti i parë, edhe pse në profesion ishte sociolog. Adam Smith shkroi librin “Pasuria e
Kombeve” (Wealth of Nations), libër i cili njihet si i pari i shkencës së ekonomisë, përmes së
cilit ai edhe morri epitetin “babai i ekonomisë”. Smith, njihet edhe si themeluesi i teorisë
sëavantazhit absolut.
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Në qoftë se një vend, p.sh. Anglia mund të prodhojë një produkt si vaji, në kosto më të ulët se
Franca, ndërsa Franca mund të prodhojë djathin me kosto më të ulët sesa Anglia, atëherëështë
më e dobishme për të dyja palët që të tregtojnë këto dy produkte, pra, të tregtojë secila produktin
të cilin e prodhon me kosto më të ulët me produktin që e prodhon me kosto më të lartë. Kjo
njihet në ekonomi si avantazhi absolut.
Pasuesi i Smith-it, David Ricardo, i cili poashtu kontribuoi shumë në zhvillimin e shkencës së
ekonomisë me anë të teorisë së tij të “avantazhit krahasues”, e cila përkufizohet si “ligj
ekonomik e cila i referohet mundësisë së cilit do aktori ekonomik për të prodhuar të mira dhe
shërbime në kosto më të ulët oportune sesa aktori tjetër ekonomik”.
Shumë ekonomist kanë qenë për dhe kundër marrëveshjeve të lira tregtare, disa prej tyre kanë
argumentuar se Protektonizmi është më i dobishëm për ekonominë e vendit dhe standardin e
jetesës së popullatës, ndërsa disa të tjerë kanë thënë që tregtia e lirëështë më e dobishme.
Historia ka dëshmuar që tregtia e lirë është më me përfitim për ekonominë e një vendi sesa
protektonizmi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat kanë një treg të hapur, përmes eksporteve vetëm gjatë
vitit 2013 kanë përfituar afro 2.3 trilionë dollarë, 25 për qind të vendeve të punës në prodhim
janë krijuar si shkak i eksporteve, kanë nxitur investimete e huaja dhe një rritje rapide të
ekonomisë (US Government, 2016)

2.3 Mënyra e rregullimit të raporteve tregtare në mes një, apo më shumë shteteve
Kur vendet vendosin që të kenë bashkëveprim të ndërsjellë ekonomik pa barrierë doganore,
atëherëato ndërmjet tyre lidhin marrëveshje për tregti të lirë. Me këtë dokument ato rregullojnë
mënyrën e qarkullimit të mallrave me prejardhje nga këto shtete, heqin taksat doganore dhe
barrierat e tjera që mund të jenë pengesë.
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Në këtë marrëveshje vendosen nenet me të cilat bien dakord të dyja palët për krijimin e kësaj
marrëveshje, si dhe mund të vendosen pikat që trajtojnë çështje specifike në kaudër të këtij
bashkëpunimi.
Nëse ato pajtohen, me qëllim të mbrojtjes së produkteve vendore, mund të aplikojnë kuota
përmes të cilave caktojnë sasinë e mallrave që mund të eksportojnë, gjegjësisht të importojnë,
por edhe terminet kohore se kur vlejnë këto kufizime.
Po ashtu, si formë më e avancuar e qarkullimit të mallrave ndërmjet dy vendeve është formimi i
unionit (bashkimit) doganor. Kjo formë e ndërtimit të raporteve eleminon tërësisht funksionimin
e doganave ndërmjet të dy shteteve. Në këtë situatëanëtarët të cilët pajtohen për tregti të lirë
brenda unionit dhe për tarifa të përbashkëta të jashtme. Unionet doganore themelohen me
marrëveshje tregtare rajonale.

3. Historiku i marrëdhënieve tregtare të Kosovës me botën
Që nga ditët e para të pasluftës së vitit 1999 ishte e domosdoshme krijimi i raporteve tregtare me
botën, veçanërisht me vendet fqinje. Ekonomia ishte e shkatërruar, asnjë industri nuk
funksiononte, madje mungonin edhe produktet elementare –ato ushqimore. Kjo situatë imponoj
importin e ushqimeve, por edhe të materialeve ndërtimore, për shkak të nevojës për rindërtimin
e vendbanimeve të shkatërruara.
Në pozitë më të favorshme ishin vendet fqinje, posaçërisht Serbia, meqenëse sipas Rezolutës
1244, kufijtë me këtë shtet trajtoheshin si kufij administrativ, që do të thotë se mallrat e
importuara nga ky vend nuk ngarkoheshin me taksën doganore. Për shkak të afërsisë gjeografike
importohej edhe nga Maqedonia, ndërsa më pa nga Shqipëria, kryesisht për shkak të mungesës së
rrugëve dhe vështirësive për qarkullim.
Që nga atëherë tregu i Kosovës vazhdoj të ketë një shkallë shumë të lartë të varshmërisë nga
importi, situatë që mbetet edhe tani.
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Me qëllim të ilustrimit të kësaj situate kemi analizuar zhvillimet që nga vitit 2010 e deri në fund
të vitit 2015. Marrë në përgjithësi, shkëmbimi tregtar i Kosovës me botën vazhdimisht ka qenë
në rritje, ku dominimin më të madh kishte importi. Nga kjo nënkuptohet se edhe deficiti tregtar i
Kosovës është shumë i lartë dhe vazhdon të rritet prej vitit në vit.
Në përgjithësi, që nga viti 2010 e deri në fund të vitit 2015 Kosova eksportoj mallra në vlerë pak
më shumë se 1.8 miliardë euro, ndërsa importi ishte afër 14.8 miliarë euro. Nga kjo del se
deficiti tregtar ishte 12.9 miliardë euro, ndërsa shkalla e mbulesës së importit me eksport – 12.4
për qind.
Figura 1. Eksporti, import dhe bilanci 2010-2015
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Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

3.1 Eksporti
Në vitin 2010 ka qenë 295.9 milionë euro, ndërsa në vitin 2015 ai arriti 325.3 milionë euro, ose
gati 10 për qind më i lartë. Në eksport kryesisht dominojnë produktet minerale dhe metalet bazë
(skrapi), të cilat përbëjnë gati 62 për qind të eksportit të përgjithshëm. Sipas shteteve
individualisht dominon Italia, Shqipëria, Maqedonia, India e Kina. Ndërkaq, sipas regjioneve në
vend të parë janë shtete e CEFTA-s ku gjejnë treg 38 për qind të mallrave të eksportuara, pastaj
janë shtete e Bashkimit Evropian – 32.8 për qind dhe vendet nga Azia- 15.6 për qind (Agjencia e
Statistikave të Kosovës 2015).
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3.2 Importi
Në vitin 2010 ka qenë mbi 2.1 miliardë euro, kurse në vitin 2015 ai arriti në 2.6 miliardë euro.
Rritja në vitin 2015 krahasuar me vitin 2010 ishte 22.1 për qind. Sipas artikujve dominojnë
ushqimet, produktet minerale, ku përfshihen edhe karburantet, makineritë, mjetet e transportit
dhe metalet bazë. Sipas shteteve, dominojnë mallrat nga Serbia, pastaj Gjermania, Turqia,
Shqipëria, Maqedonia dhe Kina. Sipas rajoneve pjesëmarrje më të madhe kanë mallrat nga
shtete e Bashkimit Evropian – 42.2 për qind, pastaj ato të CEFTA-s- 29.2 për qind dhe vendet
nga Azia- 10 për qind (Agjencia e Statistikave të Kosovës 2015).
Figura 2 - 3. Eksporti dhe importi sipas rajoneve – 2015
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Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

4. Shtetet me të cilat Kosova ka nënshkruar MTL
Gjatë kohës së shtetit të përbahskët federal (para viteve 1990) Kosova dhe ishte pjesë e një
ekonomietë komanduar. Me rënien e këtij sistemi dhe shthurjen e shtetit, Kosova ra në duar të
Serbisë, e cila në mënyrë të dhumshme komandonte dhe udhëhiqte me plolitikat dhe me resurset
e vendit. Gjatë kësaj kohe, ekonomia e vendit ishte e mjerueshme dhe me diskriminime të
shumta, sidomos ndaj popullatës shumicë- shqipërtarëve. Në përpekje për t’u çliruar filloi edhe
lufta, e cila la ekonominë të shkatërruar.
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Me të dalur nga lufta nëqershor të viti 1999 filloi tranzicioni, ndërtimi i një shteti me ekonomi të
qëndruehsme, treg të lirë dhe pa diskriminime dhe ndërtimine vlerave mbi parimin e
konkurrencës së lirë..
Gjatë kësaj kohe, e cila më shumë karakterizohet si periudha e ridnërtimit, ekonomia e vendit
varej nga donancionet të cilat jepeshin nga ana e shtete e ndryshme, ku dominojnë ato nga BE-ja
dhe SHBA-të, të cilat kishin për synim ringjalljen e ekonomisë.
Po ahstu, nevoja për rritjen eshkëmbimeve tregtare, që dominohej nga importi, imponoj
ndëritmine mekanzimave pëtr lehtësimin e tij. Prandaj, që nga ajo kohë e deri tani Kosova ka
katër marrëveshje të lira tregtare, dy bilaterale dhe dy multilaterale, me anë të të cilave synohej
që të zhvillohet vendi ekonomikisht.
a) MTL me Shqipërinë
b) MTL me Turqinë
c) CEFTA dhe
d) MSA.

4.1 MTL me Shqipërinë
Në vazhdën e përpjekjeve për përparim ekonomik, më datën 01.10.2003, në emër të Kosovës
UNMIK-u nënshkruan marrëveshjen e parë të lirë tregtare me Shqipërinë.
Në atë kohë Kosova kishte marëdhënje tregtie me vende të ndryshme të BE-së dhe rajonit, si
Italia, Greqia, Gjermania, Maqedonia, Serbia etj., që me të gjitha prej këtyre vendeve kishte
bilanc tregtar negativ.
Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte forcimi i lidhjeve Kosovë-Shqipëri nërrafshin ekonomik
përmes heqjes sëtarifës doganore prej 10 për qind, sa aplikon Kosova , si edhe të asaj që aplikon
Shqipëria .
Që nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje, Kosova dhe Shqipëria vit pas viti kanë rritur
shkëmbimin e tyre tregtar. Sipas Agjencisë sëStatistikave të Kosovës (ASK) nga viti 2005 deri
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në 2015, eksportet e Kosovës me Shqipërinë arrijnë shifrën mbi 319 milionë eurove, që i bie se
mesatarisht Kosova për çdo vit ka rritur eksportin me Shqipërinë për 31.9 milionë euro.
Më saktësisht, në vitin 2005 eksporti i Kosovës në Shqipëri ishte 5.7 milionë euro, ndërsa në
vititn 2015 – 40.2 milionë euro, që paraqet një rritje mbi shtatë herë.
Grafiku 1 – Eksporti i Kosovës në Shqipëri
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Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Shqipëria bie në mesin e parnerëve më të rëndësishëm tregtar të Kosovës, pasiqë në eksportet e
përgjithshme pjesëmarrja e saj nga 10.3 për qind sa ishte në vitin 2005, pas dhjetë vitesh ngritet
në12.4 për qind.
Poashtu sikurse eksporti edhe importi vit pas viti ka shënuar rritje. ASK ka raportuar se që nga
viti 2005 deri në vitin 2015, importi i Kosovës me Shqipërinë ka arritur shifrën mbi 866 milionë
euro, që mesatarisht tregon se ai ishte 86.6 milionë euro për vit (Agjencia e Statistikave të
Kosovës, 2015).
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Grafiku 2 – Importi me Shqipërinë
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Gjithashtu Shqipëria është investitori më i mirë i jashtëm në Kosovë, ka mbi 5000 biznese të
regjistruara në Kosovë, sa edhe Kosova në Shqipëri.Në periudhën 2007-2015në formë të
investimeve direkte Shqipëria në Kosovë ka investuar 164.5 milionë euro, ose 5.8 për qind nga
totali i IHD-ve (Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2015).
Me nënshkrimi e marrëveshjes të CEFTA-s shfyqizohet MTL-ja në mes këtyre dy shteteve,
meqenëse raportet tregtare në mes të tyre rregullohen me marrëveshjen e re.

4.2 MTL me Turqinë
Pas 4 raundeve të negocimimit, në shtator të vitit 2013, dy ministri përkatëse të dy shteve
nënshkruan marrëveshjen e lirë tregtare Kosovë-Turqi. Marrëveshja mbeti vetëm e nënshkruar,
por deri më tani ëhstë e pazbatueshme, meqenëse paraprakisht duhej të ratifikiohej nga të dy
parlamentet e vendeve. Kjo marrëveshje ende nuk është ratitkuar nga asnjëri parlament.
Pa marrë parasysh mungesën e këtij dokumenti, Turqia është në mesin e partnerëve të mëdhej
tregtar të Kosovës. Nga ky shtet realizohet mbi 9për qind e importit të përgjithshme dhe 3 për
qind e eksportit. Në vitin 2005 eksportet e Kosovës për në Turqi ishin pak mbi 1 milion, ndërsa
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nëfund të vitit 2015 ai ishte 9.2 milionë euro. Importi nga 85.4 milionë euro sa ishte në vitin
2005, dhjetë vjet më vonë arriti në 252.3 milionë euro.
Ndërsa edhe me Turqinë, Kosova ka deficit të lartë tregtar, i cili në vititn 2005 ishte 84.4 milonë
euro, ndërsa në vitin 2010- 243.1 milionë euro (Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2015).

5.CEFTA
5.1 Historiku i CEFTA-s
Central European Free Trade Agreement, CEFTA, është një traktat në mes vendeve të Evropës
Qendrore, e cila rregullon tregtinë e lirë ndërmjet shteteve nënshkruese. Synimi është që të
mundësohet tregtia pa pasur nevojë për procedurat si tarifa, taksa apo barriera të tjera. Ajo e bën
procesin që të kalojë shumë më lehtë dhe krijon një lidhje në mes vendeve.
Qëllimi i deklarimit ishte që të mobilizonte përpjekjet e bashkuara për integrim të vendeve
pjesëmarrëse në institucionet e Evropës perëndimore, përmes kësaj, që ti bashkohen Evropës
politike,ekonomike, sigurisë dhe sistemit legal si dhe të shikohet për mundësi të kooperimit më
të afërt ekonomik dhe politik. Ky objektiv fundamental përfshin konsolidimin e demokracisë dhe
ekonomisë së tregut. Një mirëkuptim i formimit të zonës së tregtisë së lirë u arrit në Tetor të vitit
1991.
Marrëveshja së pari u nënshkruar më 21 dhjetor 1992, nga Polonia, Çekosllovakia dhe Hungaria
në qytetin polak të Krakovës, por nuk hyri në fuqi deri në mars të vitit 1993. Marrëveshja e
tregtisë së lirë nuk ishte një ide nismëtare, Asociacioni i tregtisë së lirë të Evropës vetëm se
kishte filluar në vitin 1960 si dhe zona ekonomike e Evropës në vitin 1994, e cila ishte njëra prej
marrëveshjeve më të rëndësishme në Evropë, dhe ende ka një rol të rëndësishëm sot. (Central
European Free Trade Agreement 2017)
Deri në vitin 2006, CEFTA, ishte e njohur si marrëveshja e Krakovës, mirëpo që nga ajo kohë ka
ndryshuar emrin dhe njihet me emrin e sotëm.
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5.2 Çka është CEFTA?
Në bazë të përshkrimit nga faqja zyrtare e Ministrisë së tregtisë dhe Industrisë “CEFTA është
një marrëveshje e tregtisë së lirë në të cilën marrin pjesë tetë vende të rajonit të Ballkanit
Perëndimor: Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina,
Moldavia dhe Kroacia deri në vitin 2013, e cila pastaj u antarësua në BE. Në dokumentin
burimor të CEFTA-s, pjesë e saj kanë qenë edhe Polonia, Hungaria, Çekia dhe Sllovakia, por
ato dalin nga ky traktat në momentin kur ato

anëtarësohen në Bashkimin Evropian.”

Marrëveshja CEFTA 2006 ka zëvendësuar të gjitha marrëveshjet bilaterale të cilat kanë qenë në
forcë në mes vendeve pjesëtare si: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia,
Moldavia, Serbia dhe UNMIK/Kosova.
Marrëveshja përmban provizione në lidhje me tregtinë ne produkte industriale dhe agrikulturore,
barrierat teknike të tregtisë, rregullat e origjinës dhe kooperimi doganor. Marrëveshja gjithashtu
synon përforcimin e bashkëveprimit tregtar në shërbime, investime, prokurim publik dhe të
drejtave të pronës intelektuale (OECD, 2017). CEFTA është një instrument i para-hyrjes (preaccession) ne BE. Çdo vend i ish-bllokut komunist qëështë bërë anëtar i BE-së sot, fillimisht ka
qenë anëtar i CEFTA-s. Në të njëjtën mënyrë, çdo vend që është në procesin e hyrjes në BE,
është bere anëtar i CEFTA-s.
CEFTA funksionon në tri nivele:
• Komiteti i Përbashkët, i cili udhëhiqet me rotacion.
• Nën-Komitetet (nën-komiteti i bujqësisë, sanitarisë dhe fito-sanitarisë; nën-komiteti i doganës
dhe rregullave të origjinës, dhe nën-komiteti i barrierave teknike të tregtisë dhe barrierave jotarifore), dhe
•Sekretariati i CEFTA-s – i cili ndodhet në Bruksel

5.3Kosova në CEFTA
Kosova u bë anëtare fuqiplotë e CEFTA në korrik 2007, tetë muaj pas nënshkrimit të
marrëveshjes. Në emër të Kosovës atë e nënshkruajti përfaqësusi i administratës ndërkombëtare
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- UNMIKU, për shkak se ajo ende nuk ishte shtet pavarur.(Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
2012)
Marrë parasysh se potenciali i zhvillimit ekonomik të Kosovës në të ardhmen do të duhej të
bazohej në tregtia, prodhimi dhe eksporti, CEFTA paraqitej si mjet i rëndësishëm për arritjen e
këtyre objektivave. Si pjesë e CEFTA-s Kosova është e hapur për një treg prej afro 20 milionë
konsumatorëve dhe një BPV (Bruto Produkti Vendor) prej 120 miliardë euro, e hapur për
shkëmbim të eksperiencës tregtare, teknologjisë, konkurrencës, e njëherazi shërben si
parapërgatitje për anëtarësimin në BE dhe Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT). Shfrytëzimi i
plotë i përparësive të cilat rrjedhin nga marrëveshja do të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të
vendit (Instituti GAP 2011). Kjo do të thotë që edhe ekonomia e saj e brishtë, e dalë e
shkatërruar nga lufta dhe me jokonkurruese do të përballet me një konkurrencë shumë të ashpër
të ekonomive të shteteve anëtare, të cilat janë edhe eksportues të mëdhej në tregun e Kosovës.

5.4Ndikimi i marrëveshjes në shkëmbimet tregtare
Që nga nënshkrimi i marrëveshjes, Kosova ka pasur marrëdhënje të mira tregtare me vendet e
CEFTA-s, ku në të shumtën e rasteve ka parur rritje tëvolumit tëshkëmbimeve tregtare.
Tabela 1 – Eksporti i Kosovës me vendet e CEFTA-s1

2005
CEFTA
28,924
Shqipëria
5,785
Maqedonia 10,828
Mali i Zi
743
Serbia
8,158
Bos. dhe
Her.
3,411
Moldavia
0

2006
50,622
12,645
9,734
2,207
20,910

2007
65,663
20,799
17,385
2,913
19,280

2008
60,743
21,113
20,046
3,770
9,893

2009
51,340
26,182
17,355
3,084
3,504

2010
66,868
30,841
26,308
3,920
3,941

2011
80,323
34,566
30,949
6,988
7,198

2012
104,503
40,180
26,376
16,759
14,968

2013
100,268
43,774
26,139
17,310
14,463

2014
127,146
44,011
35,960
16,069
27,292

2015
123,747
40,254
33,355
12,140
32,262

5,126
0

5,287
0

5,919
1

1,206
9

1,847
12

612
10

1,974
11

2,812
4

3,807
7

5,655
80

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 2015
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Vërehet qartë se që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së CEFTA-s, volumet e eksportit të
Ksoovës në shtete anëtare kanë shënuar një rritje të menjëhershme, nga 28.9 milion sa ishte totali
i vitit 2005 në 50.6 në vitin 2006, apo thënë në për qindje është rritur për 57.1 për qind. Në vitin
2015 eskproti arriti në 123.7 milionë euro, që paraqet katërfishim të tij.
Vendet kryesore ku eksporton Kosova prej vendeve të CEFTA-s, janë Shqipëria, Maqedonia dhe
Serbia.
Mallrat të cilat Kosova i eksporton drejt vendeve anëtare të CEFTA-s janë: lëndët djegëse
minerale, vajrat minerale dhe artikujt prej hekuri dhe çeliku.
Vërehet një rënje në eksportet e Kosovës në raport me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën gjatë
periudhës 2008-2010, pasi që ato patën ndaluar eksportin e produkteve kosovare dhe
shfrytëzimin e territorit të tyre për transit. Ndalesa, kryesisht ka të bëjë me problemet politike
ndërmjet shteteve, përkatësisht mosnjohjen ndrëmret tyre dhe mospranimin e diokumentacionit.
Shkak për këtë u bë ndryshimi i vulave doganore të Kosovës, nga Doganat e UNMIK-ut në
Doganat e Kosovës. Këtë ndërrim të vulave, Serbia dhe Bosnja e konsideruan si shkelje të
marrëveshjes së CEFTA-s dhe

si pretekst

për bllokimin e marrëdhënieve të krijuara me

marrëveshje.
Serbia e shfrytëzoi këtë rast për të vënë barriera jo-tarifore, BarrieraTeknike në Tregti dhe
Standardet/Masat Sanitare dhe Fito-Sanitare (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, 2015), dhe për
të bllokuar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Një periudhe pati ndaluar edhe lëvizjen e njerëzve
nga Kosova për në Serbi.
Madje, barrierat kanë qenë të njëanshme, meqenëse eksportet nga Serbia dhe Bosnja e
Hercegovina drejt Kosovës asnjëherë nuk kanë qenë të bllokuara.
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Figura 4-5. Marrëdheniet tregtare me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën (2008-2011)
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Burimi: ASK 2015

Kompanitë kosovare të përballura me një bllokadë të tillë u detyruan t’i shfrytëzonin vendet e
treta për shkëmbime tregtare. Por kjo alternativë nënkuptonte procedurë të stërngarkuar, kohë më
të gjatë dhe shpenzime më të larta për eksport.
Problemet me Serbinë vazhdojnë të jenë ende prezente, të cilat kryesisht ndërlidhen me raportet
politike ndërmjet të dyja shteteve. Në raportin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, “NTB-të
në kontekst të CEFTA-s: Rasti i Serbisë kundër Kosovës”, paraqiten raste të ndryshme të këtyre
barrierave.
Më konkretisht, në vitin 2014, një kompani tregtare kosovare, duke eksportuar në Serbi disa
materiale të papërpunuara (përkatësisht bërësitë dhe mbetje të tjera të forta, nëse janë apo jo të
bluara apo në formë të sferave, të fituara nga ekstraktimi i farave të lulediellit) është përballur me
kërkesa të reja të vendosura nga autoritetet serbe: “Janë kërkuar dy analiza shtesë për çdo
dërgesë (gjë e cila çoi në shpenzime shtesë sa i përket parave dhe kohës për eksportuesit
kosovar). Për shkak të këtyre pengesave mund të kenë humbur mijëra euro.”
Poashtu në të njëjtin raport paraqitet edhe një rast tjetër ku një kompani eksportuese kosovare
janë kërkesat e reja të shqiptuara nga autoritetetserbe për eksportimin në tregun serb. Këtu nuk
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bëhet fjalë për bllokim të mallrave, por zvarritje të procedurave me qëllim të realzimit të
eksportit, ose, së paku ngritjen e kostos së tij.:
“Në pikën kufitare “Dheu i Bardhë”, dërgesa e kompanisë nuk ka mundur të inspektohet për
shkak të mungesës së inspektorit fito-sanitar dhe pas pritjes tri ditore, kamioni i kompanisë në
fund është detyruar të kthehej dhe të shfrytëzoj pikë kalimin kufitar në Merdare për eksportimin e
produkteve të saj (transporti i mëtejmë ka krijuar shpenzime shtesë prej 220 €). Me të arritur
dërgesa e kompanisë në Merdare, edhe pse Kompania kosovare i kishte përfunduar të gjitha
analizat e nevojshme të testimit në Kosovë, inspektorët fito-sanitar serb kërkuan që analizat e
njëjta të kryhen përsëri nga institucionet serb.”
Kostoja e një kontrolli të tillë është shumë e lartë, me një produkt i cili kushton rreth 145€ dhe
kompania donte të eksportonte 13 lloje të produkteve, që në total kushtonte 1,885€. Analizat
shtesë janë kërkuar për çdo dërgesë dhe për ta bërë këtë, u deshën rreth 10 ditë dhe gjatë
kohëssë humbur të pritjes në kufi, kompania është përballur me shpenzime shtesë për çdo
kamion.Edhe pse u arrit një marrëveshje ndërmjet eksportuesit kosovar dhe importuesit serb, në
këtërast Kompania kosovare është përballur me masa të pajustifikueshme SPS.Raste tjera
tregojnë gjithashtu se Serbia rregullisht ka vendosur masa të pajustifikueshme.
Raste të tilla të shumta janë paraqitur në medie e në raporte të ndryshme, ku janë shprehur
shqetësimet e eksportuesve Kosovar në tregun e Serbisë, apo të cilat e kanë përdorut atë për
transit.
Sipas Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë të gjitha këto raste janë paraqitur në komisionin e
CEFTA-s.
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Figura 6 – Pjesëmarrja në eksport e vendeve të CEFTA-s
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Burimi: Agjencia e statistikave të Kosovës 2015

Për dallim nga eksporti, i cili është në shuma të vogla, importi në anën tjetër është shumë i lartë.
Kosova vazhdon të jetë humbëse e madhe, përkatësisht me një deficit të lartë tregtar. Në
periudhën 2005-2015 me vendet e CEFTA-s, eksporti ka mbuluar importin prej 9-16.10 për qind.
Ndonëse ka pasur ritje të shkallës së mbuluehsmërisë, mirëpo për shkak të vëllimit gjithnjë e më
të madh të shkëmbimeve , shprehur në vlerë monetare, deficiti tregtar vazhdimisht ishte i
përkeqësuar. Në vitin 2010 ai ishte 677 milionë euro, ndërsa në vitin 2015 kishte një rënien të
padukshme , apo për 31.5 milionë euro (Agjensioni i Statistikave të Kosovës, 2015).
Tabela 2. CEFTA:Eksporti, importi, bilanci dhe mbulesa- 2010-2015
(000 euro)

2010
2011
2012
2013

Eksporti
66,868
80,323
100,268
104,503

Importi
743,989
809,904
772,657
676,320

Bilanci
-677,121
-729,581
-672,389
-571,817

Mbulesa (%)
9.00
10.00
13.00
15.40
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2014
2015

127,146
123,747

720,382
769,366

-593,236
-645,619

17.60
16.10

Burimi:ASK, Statistikat e tregtisë së jashtme 2015

Deficiti i lartë tregtar përbën një problem serioz për shkak se paratë të cilat qytetarët e Kosovës i
kanë në duart e tyre po i qesin jashtë vendit, para të cilat kanë potencial që të shfrytëzohen për
investime të cilat do të ndikonin në zhvillim ekonomik të vendit, apo para të cilat mund të
shpenzohen në përdorimin e produkteve vendore, gjë e cila do tu ndihmonte bizneseve vendore
të zhvilloheshin, të punësonin punëtorë të ri, të rrisin kualitetin e produkteve të tyre, e cila do tu
ndihmonte që të bëheshin më konkurrentë me produktet e importuara, si dhe më konkurrent në
tregjet e jashtme. Sipas të dhënave nga agjencia e statistikave të Kosovës, importi me vendet e
CEFTA-s vit pas viti ka pasur rritje, me një rënje të vogël në vitin 2013.
Vendet nga të cilat Kosova importon më së shumti janë: Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria.
Figura 7. Pjesëmarrja e vendeve të CEFTA-s në import
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Burimi: ASK 2015
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Artikujt me pjesëmarrjen më të lartë në import nga vendet e CEFTA-s janë:ushqimet, lëndët
djegëse minerale dhe vajrat minerale.

5.5Avantazhet e marrëveshjes së CEFTA-s






Me hyrjen e Kosovës në CEFTA, i është dhënë qasja në një treg prej 30 milionë
konsumatorësh.
Antarësimi në CEFTA i ka dhënë Kosovës mundësi që të mësohet me rregullat e tregtisë
së jashtme dhe të Organizatës së Trgtisë Botërore, në të cilën ajo synon të hyj.
Është hapur tregu i Kosovës duke ia mundësuar qytetarëve të saj të kenë llojllojshmëri të
produkteve.
Është rritur volumi tregtar.
Ka stimuluar konkurrencën.

5.6Disavantazhet e marrëveshjes së CEFTA-s





Është thelluar deficiti tregtar.
Konkurrenca (edhe e pandershme) a tkurrë mundësitë e zhvillimit të prodhimit vendor ,
qëështë reflektuar në mënyrë direkte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Më pak të hyra në buxhetin e shtetit.
Janë favorizuar më shumë produktet e jashtme sesa ato vendore.

5.7 Kush përfitoi nga CEFTA?
Në qoftë se shohim marrëveshjen e CEFTA-s, bilancet tregtare dhe përfitimet nga kjo
marrëveshje, del se Kosova më shumë humbi se sa fitoi nga ajo.
Arsyet janë të shumta. Së pari Kosova nuk ka qenë e gatshme që të jetë pjesë e një marrëveshje
të tillë për shkak se si ekonomi dhe si treg ka qenë ende e vogël për tu përballur me gjigand si
Kroacia (e cila në vitin 2013 u largua nga CEFTA për shkak të antarësimit në BE) dhe Serbia, të
cilat përfituan më së shumti nga kjo marrëveshje për arsye se ishin ekonomi më të zhvilluara dhe
më konkurruese në tregje të jashtme.
Po ashtu vërehet nga bilanci tregtar se Kosova ka humbur shumë nga kjo marrëveshje duke e
thelluar bilancin negativ të tregtisë, gjë që ende po i kushton rëndë vendit.
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Arsyeja se pse Kosova u fut në CEFTA pa qenë ende e papregaditur është shkaku i poenave
politik që qeveria e atëhershme deshi ti fitojdhe të mburrej se po e zhvillonte ekonominëe vendit.

6. Kosova dhe Bashkimi Evropian
Kosova përherë ka vlerësuar se ardhmëria e saj është brenda Bashkimit Evropian. Ky synim nuk
ka qenë i nxitur vetëm nga faktori gjeografike (afërsia), por edhe për shkak të rolin që kanë
luajtur mekanizmat evropian në zhvillimin historik të Kosovës. Po ashtu, BE-ja në tërësi, por
edhe anëtaret e saja veç e veç paraqiten si partner të rëndësishëm ekonomik, qoftë për shkak të
vëllimit të madh të mallrave të shkëmbyera, apo edhe ndihmës që kanë dhënë si përmes
investimeve direkte, apo ndihmave e donacioneve të ndryshme.
Madje, këtë proces duhet vështruar edhe në rrafshin tjetër: Që nga çlirimi i Kosovës, përkatësisht
që nga instalimi i administratës ndërkombëtare – UNMIK-ut, Bashkimi Evropian ka udhëhequr
me Shtyllën e Katërt, e cila ka qenë përgjegjësi për rindërtimin dhe zhvillimin e ekonomisë. Pra,
që nga atëherë nisë edhe veprimi aktiv i mekanizmave të BE-së në Kosovës.
Hapi i parë janë shkëmbimet tregtare, përkatësisht eksporti dhe importi. Me qëllim të lehtësimit
të eksportit të produkteve kosovare në vendet e BE-së, ato në këtë treg kanë pasur status të
beneficuar, përkatësisht nuk kanë pasur asnjë ngarkesë doganore me rastin e hyrjes në këtë treg.
Për këtë arsye shkëmbimet tregtare janë në rritje të vazhdueshme. Në vitin 2010 në total u
shkëmbyen mallra në vlerë prej një miliard e 18 milionë, ndërsa në vitin 2015 ato ishin një
miliard e 218 milionë euro, ose 19.6 për qind më shumë. Eksportet kosovare kanë pasur një
lëkundje gjatë këtyre viteve. Në vitin 2010 ato ishin 134 milionë euro, ndërsa në vitin 2015 – 106
milionë euro. Pra kishte një rënie 21 për qind.
Importi në vendet e BE-së është në rritje të vazhdueshme. Në vitin 2010 ai ishte 884 milionë
euro, ndërsa pesë vjet më vonë, më 2015 – mbi një miliard e 112 milionë euro, apo 26.5 për qind
më shumë.
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Figura 8. Shkëmbimet tregtare të Kosovës me botën
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Burimi: ASK 2015

Se të 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mbeten partneri kryesor tregtar për Kosovën
tregon edhe fakti se në këto shtete realizohet një e treta e eksporteve të përgjithshme, si edhe
42.2 për qind të importeve.
Sipas shteteve, eksporti më i madh realizohet në Itali, Gjermani, Belgjikë dhe Austri.
Importet kryesisht vijnë nga Gjermania, Italia, Greqia, Sllovenia e Kroacia.
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Figura 9-10. Struktura e eksportit dhe importit 2015
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Burimi: ASK 2015

6.1 Investimet e huaja direkte
Që nga vitit 2010 e deri në fund të vitit 2015 në formë të investimeve të huaja direkte Kosova ka
përfituar mbi 1.7 miliardë euro, ndërsa nga vendet e Bashkimit Evropian kanë ardhur mbi një
miliard euro, apo afër 59 për qind të tyre. Në vitet e mëhershme kjo pjesëmarrje ka qenë edhe më
e madhe, ndërsa viteve të fundit është më e vogël, kryesisht për shkak të krizës që përjetuan disa
shtet të kësaj bashkësie, por edhe për shkak të mungesës së projekteve atraktive në Kosovë.
Sipas shteteve, me investime prijnë Gjermania, Austria, Sllovenia, Britania e Madhe dhe Italia.
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Figura 11. IHD –të dhe BE-ja
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Burimi: ASK 2015

Një komponent mjaft e rëndësishme për raportet Kosovë – BE është mërgata kosovare, e cila në
numrin më të madh është e koncentruar pikërisht në shtetet anëtare të BE-së. Rëndësia qëndron
nga fakti se remitancat janë të një rëndësie të veçantë për familjet në Kosovë, pasi që nga
dërgesat e tyre financohet buxheti familjar.
Kështu, që nga vitit 2010 e deri në fund të vitit 2015 nga mërgata kosovare kanë ardhur mbi 3.8
miliardë euro. Sipas shteteve prinë Gjermania - 37.7 për qind, Italia-13.1 për qind, Suedia- 3.7
për qind, etj (Agjensioni i Statistikave të Kosovës, 2015).

7. PËRSHKRIMI I MARRËVESHJËS SË STABILIZIMASOCIIMIT
Hapi më i rëndësishëm që ka bërë Kosova në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian është
nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, i cili është proces i dyanshëm dhe rajonal.
Në përgjithësi, përmes saj krijohen marrëdhëniet ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore dhe të
BE-së dhe, në të njëjtën kohë, nxitet bashkëpunimi ndërmjet vendeve të rajonit.
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Mekanizmi Përcjellës i Marrëveshjes për Stabilizim-Asociim (MPSA) është baza për dialogun e
rregullt mes BE-së dhe autoriteteve kosovare mbi çështjet e BE-së. Përveç kësaj, është themeluar
një strukturë e re e grupeve punuese sektoriale nën ombrellën e MPSA-së në fushat si të
qeverisjes së mirë, ekonomisë, tregut të brendshëm, inovacionit, infrastrukturës dhe bujqësisë.
Qysh në vitin 2008 Plani i Veprimit të Partneritetit Evropian e parasheh që të fillojë reforma në
administratën publike – reformë e cila do të bazohej në tri dokumente:
1.

Raporti për gjendjen e Administratës Publike në Kosovë,

2.

Strategjia për Reformën e Administratës Publike në Kosovë si dhe

3.

Plani i Veprimit të Reformës së Administratës Publike në Kosovë.

Ky plan parashihte që administrata publike të jetë profesionale, të ketë strukturë të organizmit,
menaxhim cilësorë, transparent, komunikim efektiv me qytetarët, etj.

7.1 Historiku
Në tetor 2012, Kosova mori Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit në
mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo temë diplome përmban rekomandimet afatshkurtra
dhe afatmesme dhe gjithashtu prioritetet që ndërlidhen me kriteret politike, kriteret ekonomike,
administrative, si dhe punën që i pret institucionet tona rreth përmbushjes së këtyre kritereve.
“Pjese e kritereve politike përfshihen: reforma në administratën publike, të drejtat e njeriut,
mbrojtja e minoriteteve etj. Ndërsa kriteret ekonomike përfshijnë: përmirësimin e ambientit
biznesor, krijimin e vendeve të punës, zhvillimi i ekonomisë lokale, etj.
Atëherë, sipas Komisionit Evropian, Republika e Kosovës ishte shumë e gatshme për të hapur
negociata për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, por vetëm nëse Kosova i ndërmerr hapat e
paraparë në rekomandime dhe prioritetet si: sundimi i ligjit, administrata publike, të drejtat
themelore të njeriut, mbrojtja e minoriteteve dhe tregtia.”
Në tetor të këtij viti u hapën negociatat për Marrëveshjen Stabilizim-Asociimi në mes të
Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Qëllimi i së cilës është ofrimi i kornizës politike dhe ligjore që
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do të rregullonte procesin e përafrimit dhe anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në
këtë drejtim, Qeveria e Republikës së Kosovës ka themeluar ekipin negociator që udhëhiqet nga
Ministria e Integrimit Evropian të organizuar në 3 grupe punuese, e që janë; grupi punues për
çështje tregtare; grupi punues për përafrim të legjislacionit si dhe grupi punues për politikat e
bashkëpunimit. Negociatat janë zhvilluar sipas kapitujve negociues dhe fillimisht janë negociuar
çështjet e lirisë së qarkullimit të mallrave, pastaj harmonizimit të legjislacionit dhe në fund
politikat e bashkëpunimit.
Këto negociata ishin një sfidë të re, por edhe mundësi të mirë për qeverinë e vendit që të thelloje
agjendën e reformave si dhe përafroj Kosovën në procesin e integrimit.
Procesi i nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), ka filluar atëherë kur
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të BE-së kishte miratuar propozimin e Komisionit për
fillimin negociatave më 12 dhjetor 2012. Bazuar në këtë raport, më 28 qershor 2013, Këshilli i
BE-së mori vendimin për nisjen e negociatave për MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së.
Negociatat kishin filluar më 28 tetor 2013, me takimin e parë të kryenegociatorëve. Pas pesë
raundesh të negociatave, takimi përfundimtar i kryenegociatorëve u mbajt më 2 maj 2014, në
Prishtinë, me ç’rast MSA ishte miratuar prej tyre, me vendosjen e inicialeve në korrik 2014
(Ministria e Integrimit Evropian, 2015).
Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit
më 27 tetor 2015, në Strasburg. Ajo më pas u miratua nga Qeveria e Republikës së Kosovës më
30 tetor 2015 dhe u ratifikua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 2 nëntor 2015 (Ministria
e Integrimit Evropian, 2015).
Në bazë të nenit 144 të MSA-së, marrëveshja do të hyn në fuqi dy (2) muaj pas përfundimit të
procedurave ratifikuese të të dy palëve (Ministria e Integrimit Evropian, 2015).

7.2 Çka është MSA-ja
Sipas faqës zyrtare të Ministrisë së Integrimit Evropian (2015) “MSA vendosë kornizën e
marrëdhënieve të Kosovës me shtetet anëtare dhe institucionet e BE-së për jetësimin e Procesit
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të Stabilizim-Asociimit (PSA) deri në anëtarësimin e plotë në BE. Sa i përket fushëveprimit,
përveç çështjeve politike e detyrimeve juridike, MSA mbulon të gjitha sferat e qeverisjes”. Ajo
përmban dhjetë kapituj kryesorë, si dhe shtatë shtojca, pesë protokolle dhe një deklaratë të
përbashkët.
Kreu I: Parimet e përgjithshme;
Kreu II: Dialogu politik;
Kreu III: Bashkëpunimi rajonal;
Kreu IV: Lëvizja e lirë e mallrave;
Kreu V: Themelimi, ofrimi i shërbimeve dhe kapitali;
Kreu VI: Përafrimi i ligjeve të Kosovës me acquis, zbatimi i ligjit dhe rregullat e
konkurrencës;
Kreu VII: Liria, siguria dhe drejtësia;
Kreu VIII: Politika e bashkëpunimit;
Kreu IX: Bashkëpunimi financiar;
Kreu X: Dispozitat institucionale, të përgjithshme dhe ato përfundimtare.
Sipas MSA-së, do të krijohen struktura të përbashkëta Kosovë – BE për procesin e stabilizim
asociimit të cilat do të marrin vendime politike dhe vendime tjera për zbatimin, monitorimin dhe
vlerësimin e MSA-së.
Këto struktura që pritet të themelohen janë:
Këshilli për Stabilizim Asociim (Niveli më i lartë politik);
Komiteti për Stabilizim Asociim;
Nën-komitetet për Stabilizim Asociim;
Komiteti Parlamentar për Stabilizim-Asociim (strukturë e përbashkët mes Parlamentit
Evropian dhe Kuvendit të Kosovës) (Ministria e Integrimit Evropian, 2015).
Në fakt, MSA paraqet marrëveshjen e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE dhe shënon
hapin e parë drejt antarësimit të Kosovës në BE. Kosova do të lëvizë drejt anëtarësimit përmes
aplikimit formal, marrjes së statusit kandidat, fillimit të negociatave dhe mbylljes së tyre.
Përtej rëndësisë së saj politike, në thelb të MSA qëndrojnë aspektet ekonomike të cilat përbëjnë
qëllimin kryesor të marrëveshjes. Por, Kosova merr mbi vete një mori obligimesh për reforma në
drejtim të vendosjes së një ekonomie funksionale të tregut (Nikaj, 2015). Nikaj (2015) më tutje
thekson se aspektet ekonomike janë të grupuara rreth tri shtyllave kryesore: çështjeve tregtare,
çështjeve legjislative dhe çështjet e strukturave qeverisëse të cilat do të sigurojnë funksionimin e
plotë të ekonomisë së tregut në përputhje me standardet evropiane. MSA do të ketë ndikimin më
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të madh në çështjet tregtare. Në bazë të negociatave të BE dhe Kosovës marrëveshja nënkupton
që në momenting e hyrjes në fuqi të gjitha produktet e prodhuara në Kosovë do të kenë qasje të
pakufizuar në tregjet evropian. Sipas Nikaj (2015), MSA do të jene shumë përfituese për
prodhuesit kosova për arsye se të gjitha prodhuesit kuota e eksportit do të rritet si ajo e verës për
dy herë e gjysmë.
Ndërsa dy shtyllat tjera të aspekteve ekonomike, më tepër janë të lidhura me obligimet të cilat i
marrin institucionet e Kosovës në implementimin e reformave ekonomike. Duhet një program i
gjërë të përafrimit të legjislacionit në fushën e ekonomisë, duke filluar nga legjislacioni për
infrastrukturën e cilësisë, për pronësinë intelektuale, për mbikëqyrjen e tregut, për mbrojtjen e
konsumatorit e deri tek legjislacioni për mbikëqyrjen e konkurrencës dhe ndihmën shtetërore.
Marrëveshja kërkon edhe ndërtimin e kapaciteteve të duhura për implementimin e këtij
legjislacioni.
Një aspekt tjetër që duhet pasur parasysh në lidhje me MSA është që vendosja e marrëdhënieve
ndërmjet Kosovës dhe BE në baza kontraktuale do të jetë sinjal i rëndësishëm për të ardhmen e
vendit tek investitorët e huaj. Marrja e vendimeve për investime do të jetë për një shkallë më e
lehtë kur ekziston një mekanizëm i cili garanton përafrimin e vendit drejt BE.
Mirëpo, mbi të gjitha duhet pasur parasysh qe MSA-ja në vetvete nuk do të thotë që rezultatet
janë të garantuara. Ato do të varen nga gatishmëria e përgjithshme shoqërore e në veçanti ajo
institucionale për ti bërë detyrat e shtëpisë të cilat kërkohen nga ne. Nuk është shumë e dobishme
të kemi qasje në tregun e BE, nëse nuk kemi asgjë të eksportojmë. Nuk ka rëndësi nëse
investitorët e huaj e shikojnë Kosovën si vend potencial për investime nëse nuk kemi institucione
efikase, fuqi punëtore të kualifikuar e sundim të rendit e ligjit.
Marrëveshja është asimetrike që do të thotë se të gjitha prodhimet vendore do të kenë qasje të
plotë në tregun e BE-së përveç atyre që janë të negociuara përmes kuotës. Por edhe kjo përmes
kuotës është në favor të produkteve tona. Qasja e prodhimeve të Bashkimit Evropian do të
liberalizohet në formë të periudhës tranzicionale, 5 vjeçare, 7 vjeçare deri në 10 vjeçare.
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Parimisht Kosova ka negociuar produktet në këtë formë: të gjitha ato produkte të cilat Kosova
aktualisht ka potencial, i prodhon dhe do të kenë potencial afatmesëm për t’i prodhuar në një
formë janë mbrojtur nga importi i BE-së.
Janë 14 produkte bujqësore që Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm për ti prodhuar e ato janë:
qumështi, patatja, vera edhe disa produkte të tjera. Këto në momentin që MSA hyn në fuqi
përveç produkteve të mishit dhe verës do të kenë ngarkesë doganore 0 për qind në tregun e BE.
Një njëkohësisht çdo herë do të vlejë tarifa doganore 10 për qind në importin e tyre. Ato janë të
mbrojtura nga importi, sepse nuk janë negociuar fare.

7.3 Përgjegjësitë dhe obligimet
Sipas MSA-së , ndërmarrjet e Kosovës, degët dhe filialet e tyre do të mund të themelohen dhe
veprojnë në territorin e BE-së duke u trajtuar në mënyrë të njëjtë sikur ndërmarrjet e BE-së. E
njëjta e drejtë do të vlej anasjelltas edhe për ndërmarrjet e BE-së që do të vendosen dhe do të
veprojnë në territorin e Kosovës.
Ndërmarrjet e BE-së do të kenë të drejtë për të përdorur dhe marrë me qira pasuri të patundshme
në Kosovë. Pas pesë viteve nga hyrja në fuqi të MSA-së, ndërmarrjet e BE-së do ta kenë
gjithashtu të drejtën e përvetësimit dhe gëzimit të drejtave të pronësisë mbi pasuritë e
patundshme sikurse ndërmarrjet Kosovare në BE.
Nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes, Kosova dhe BE do të sigurojnë lëvizjen e lirë të kapitalit
lidhur me investimet e drejtpërdrejta nga ndërmarrjet e krijuara në përputhje me legjislacionin e
zbatueshëm dhe investimeve të bëra në përputhje me MSA-në, si dhe likuidimin ose riatdhesimin
e këtyre investimeve dhe të çdo përfitimi që rrjedh prej tyre.

7.3 Përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Bashkimin Evropian
Kosova merr përsipër të përafrojë legjislacionin ekzistues dhe legjislacionin e ardhshëm në
mënyrë graduale me legjislacionin e BE-së. Përafrimi fillon nga hyrja në fuqi e marrëveshjes
dhe shtrihet gradualisht në të gjitha elementet e legjislacionit të BE-së brenda periudhës dhjetë
vjeçare. Në fazën e parë, rëndësi i jepet përafrimit të legjislacionit për fushat e tregut të
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brendshëm, aspekteve tregtare dhe fushave të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Kjo pjesë e
marrëveshjes rregullon edhe:
•

Konkurrencën në treg - ku ndalohen të gjitha praktikat dhe marrëveshjet që parandalojnë,

kufizojnë ose pengojnë konkurrencën përfshirë edhe kontrollin dhe monitorimin e ndihmës
shtetërore.
•

Ndërmarrjet publike të cilat kanë status të ofrimit të shërbimeve të interesit të

përgjithshëm, brenda tri viteve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes duhet të zbatojnë rregullat e
konkurrencës;
•

Mbrojtjen efektive të pronësisë intelektuale - Kosova brenda pesë viteve nga hyrja në

fuqi e marrëveshjes duhet të sigurojë nivel të ngjashëm të mbrojtjes së pronësisë intelektuale,
industriale dhe komerciale me atë në BE.
•

Hapjen e dhënies së kontratave përmes prokurimit publik bazuar në parimet e

reciprocitetetit dhe mos-diskriminimit si objektiv i dëshiruar i të dy palëve (Ministria e Integrimit
Evropian 2015).

7.4 Detajet e pjesës tregtare të MSA-së
•

Të gjitha produktet industriale dhe bujqësore të Kosovës do të eksportohen në BE pa

tarifë doganore. •

Sidoqoftë, kuotat e caktuara janë të vendosura, si për shembull tarifa

doganore në BE nuk vlen deri në vëllimin prej 15 tonë për vit për peshkun troftë. Kuota për krap
është 20 tonë në vit. Pas kësaj sasie, aplikohet tarifa doganore e BE-së.
•

Është rritur kuota e eksportit të verës nga 20,000 hekto litra në 50,000 hekto litra.

7.5 Koncesionet e BE-së për prodhimet industriale të Kosovës
•

Të gjitha produktet industriale të Kosovës do të eksportohen në shtetet e BE-së me tarifë

doganore zero (0).
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7.6 Koncesionet BE-së për produktet bujqësore të Kosovës
•

Të gjitha produktet bujqësore të Kosovës do të eksportohen në shtetet e BE-së me tarifë

doganore zero (0).

7.7 Koncesionet e Kosovës ndaj produkteve industriale të BE-së
•

Kosova do të shfuqizojë tarifat doganore për 3,023 linja tarifore të produkteve industriale

me hyrjen në fuqi të MSA. Këto produkte nuk prodhohen në Kosovë dhe ne nuk kemi kapacitete
për prodhimin e tyre.
a)

1,131 produkte do të liberalizohen gradualisht brenda një periudhë prej 5 vitesh (pajisjet

televizive, telefonat mobil, printerë, pajisje për bankënota, kamera për incizim dhe kamerat
digjitale, kripë, kuarc, mermer, llaç, çimento, disa mallra farmaceutike dhe kirurgjikale, parfume,
vajra dhe kozmetikë, sapun, gomë natyrore, artikuj lëkure, materiale tekstili dhe pëlhura, pllaka
qeramike, prodhime gresi, porcelan, disa metale dhe metale të çmuar, mjete për punë dore,
pajisje mekanike dhe shtëpiake, etj).
b)

925 produkte do të liberalizohen gradualisht brenda një periudhe për 7 vjet nga hyrja në

fuqi e MSA-së (ngjyra, kozmetikë, parfume, produkte plastike, artikuj shtëpiake dhe të tualetit,
artikuj higjienike dhe farmaceutike, artikuj druri, artikuj letre, artikuj të ndryshme tekstili,
veshje, produkte çeliku dhe hekuri, gypa dhe tuba, rezervuarë, fuçi, pajisje shtëpiake, automjete
motorike, artikuj elektrikë, pajisjet kompjuterike, etj).

7.8 Koncesionet e Kosovës ndaj produkteve bujqësore të BE-së
•

Kosova, që nga hyrja në fuqi e MSA-së, do të shfuqizojnë tarifat doganore për 1,044 nga

2,564 produkte bujqësore nga BE-ja.
•

14 produkte kanë qenë të pa-negociueshme dhe nuk janë përfshirë në marrëveshje, gjë që

do të thotë se tarifa kosovare do të mbetet e njëjtë (10%) për ato produkte (qe kryesisht
përfshijnë produkte te qumështit, krem, jogurt, patate, molle, verë).
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•

12 produkte shumë të rëndësishme për prodhimin bujqësor të Kosovës (8 bujqësore dhe 4

të përpunuara bujqësore) janë mbrojtur dhe tarifa doganore do të reduktohet gradualisht brenda
një periudhe 10 vjeçare nga hyrja në fuqi e marrëveshjes (produkte të qumështit, fruta dhe
perime, ujë, birrë dhe produkteve të grurit).
•

256 produkte sensitive bujqësore (180 bujqësore dhe 76 të procesuara bujqësore) të

rëndësishme për fermerët e Kosovës do të jenë të mbrojtura dhe tarifa doganore e tyre do të
reduktohet gradualisht brenda një periudhe 7 vjeçare (lëngje frutash si lëng molle, o,
luleshtrydhe, kumbulla etj, xhem dhe marmelatë, patate, miell, mish dhe mish i shpezëve, uthull
si dhe djathë, etj).
•

451 produkte (prej tyre 353 bujqësore dhe 98 produkte te proceduara bujqësore) do të

lirohen nga detyrimet doganore gradualisht brenda një periudhe prej 5 viteve (produktet mishit të
bagëtive, pulave, qumësht dhe krem, produkte nga yndyra e qumështit, lule me petale për
përdorim, qepë, hudhër, disa perime, disa fruta të caktuara dhe produkte të familjes së arrave,
produkte të kafesë, çaj, biber, vanilje, oriz, drithëra, vaj, fruta si dardha, rrush, manaferrat,
pjeshkë, , lëngje frutash, etj).

7.9 Koncesionet e Kosovës ndaj BE-së për produktet e peshkut
•

Me hyrjen në fuqi të MSA-së, Kosova do të shfuqizojë tarifën doganore për 487 produkte

të peshkut.
•

Sa i përket troftës, tarifa do të hiqet gradualisht për një periudhë 7 vjeçare, ndërsa për

krapë gradualisht për 5 vite.

7.10 Obligimet e veçanta lidhur me çështjet tregtare
•

Ndalesa e diskriminimit fiskal – MSA parandalon të dy anë që të marrin masa të natyrës

së brendshme fiskale të cilat në çfarëdo mënyre diskriminojnë produkte të palës tjetër.
•

E drejta për marrëveshje të tjera doganore – MSA njeh marrëveshje tjera doganore të dy

palëve apo mundësinë e lidhjes së marrëveshjeve të tjera, përderisa ato nuk përbejnë shkelje të
dispozitave të MSA-së.
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•

Antidampingu dhe subvencionet – MSA parasheh të drejtën të merr masa tregtare kundër

konkurrencës jo të drejtë, në harmoni me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë.
•

Monopolet shtetërore të karakterit komercial – Me hyrje në fuqi të MSA-së, Kosova do të

siguron trajtim të barabartë të furnizimit dhe shitjes së mallrave nga ana e monopoleve shtetëror
të karakterit komercial.
•

Kufizimet e lejuara – marrëveshja lejon vendosjen e kufizimeve në zbatimin e

dispozitave të MSA-së në bazë të kërcënimit ndaj sigurisë dhe interesit publik, moralit publik,
mbrojtjes së jetës së qytetarëve, kafshëve dhe bimëve, etj.
•

Dispozitat mbrojtëse – MSA lejon marrjen e masave mbrojtëse në ato raste kur tregtia me

një apo më shumë produkt shkakton:
i.

Dëmtim serioz industrisë së caktuar ose çrregullim për ndonjë sektor të ekonomisë së një

pale;
ii.

Ndërhyrje në ekonomik të cilat kanë pasojat serioze në kuadër të regjioni të një pale

(Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 2015).
Obligimet e dala nga MSA në rend të parë do të bien mbi institucionet qeveritare, të cilat do të
duhet të gjejnë kurajon për implementim të reformave të kërkuara në shumë sektorë. Ato më të
dhimbshmet do të jenë të lidhura më një reformë thelbësore të administratës publike si dhe me
ndërtimin e një qasje më specifike në raport me adresimin e sfidave me të cilat përballet sektori
privat në Kosovë. Por, edhe pjesa tjetër e shoqërisë do të ndikohet nga MSA. p.sh komuniteti i
biznesit do të duhet të rrisë konkurrueshmerinë e bizneseve të tyre në mënyrë që të mund të
garojë në tregun evropian po edhe ti përballojë konkurrencës nga BE. Sigurisht, këtu do të ketë
ndihme të konsiderueshme edhe nga vet BE përmes programeve të IPA II, mirëpo edhe për t’i
absorbuar ato do të duhet një profesionalizëm i shtuar.
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8. Konkluzione dhe Rekomandime
Marrëveshjet për tregti të lirë vendosen ndërmet dy, apo më shumë shteteve me qëllim të heqjes
së të gjitha barrierave doganore në qarkullimin e mallrave ndërmjet tyre. Me këto dokumente ato
zgjërojnë tregun dhe njëkohësisht i shfrytëzojnë ato si një shans për zhvillim më të hovshëm
ekonomik;
Kosova fillimisht ka arritur marrëveshje për tregti të lirë me Shqipërinë, cila pushoj të funksionoj
në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes së CEFTA-s, pjesë të të cilës janë të dyja shtetet. Më
tutje është nënshkruar marrëveshja me Turqinë, e cila asnjëherë nuk është ratifikuar nga
parlamentet e të dyja shteteve, prandaj mbetet e pazbatueshme. Së fundit është arritur edhe
Marrëveshja për Stabilizim-Asocim, me të cilën vendosen raporte të tregtisë së lirë me shtetet
anëtare të Bashkimit Evropian, e cila njëherit paraqet hapin e parë drejt integrimit në BE, si
synim i vazhdueshëm i Kosovës.

Rekomandime
Kosova duhet të përkrahë konceptin e zhvillimit të tregtisë pa barriera, sa do që fillimisht duhet
të fokusohet në disa cështje:
i.

Të përqëndrohet në zhvillimin e prodhimit të brendshëm dhe në rritjen eaftësisë
kokurrese të produkteve të saja;

ii.

Të bëjë përpjekje për aplikimin e standardeve të cilësisë së produkteve, të cilat
duhet të jenë të pranuehsme nga tregu botëror, posacërisht nga ai i Bashkimit
Evropian;

iii.

Politikat fiskale të orientohen kah mbushja e buxhetit nga burime të brendshme
dhe gradualisht lirimin e tij nga varshmëria e madhe nga vjelja e të hyrave në kufi.
Kjo casje i bënë edhe më të praneshme marrëveshet për tregti të lirë, por
njëkohësisht të hyrat në buxhet janë rezultat i rrjetjes së brendshme ekonomike;

iv.

Të sigurohet që marrëveshjet për tregti të lirë, përkatësisht heqja e taksës
doganore prej 10 për qind të reflektoj edhe në cmimin e fundit të produkteve të
importuara. Çmimi i tyre duhet të jetë më i lirë, për aq sa është bërë lirimi nga
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ngarkesat fiskale. Kjo në mënyrë direkte ndikon në rritjen e fqisë blerëse të
konsumatorëve, rritjen e qarkullimit të mallrave dhe më shumë të hyra në buxhet
nga burimete brendshme;
v.

Të forcohen mekanizmat për kontrollimin e tregut dhe për mbrojtjen e
konkurrencës së lirë. Me funksionimine tyre eleminohet mundësia e krijimit të
monopoleve, të cilat keqpërdorin pozitën e tyre në treg, si edhe përparësit që
oforjnë marrëvehsjet për tregti të lirë;
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